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Background and Objective: Some Muslim philosophers tried to present 
solutions for basic prevention and treatment of worldly grief with a focus 
on rational principles. This can be observed in al-Kindi’s thoughts as a 
first Muslim philosopher. Other important philosophers like Razi and Ibn 
Hazm also tried to more deeply pay attention to the issue. Therefore, the 
purpose of the present study is to check out the solutions presented by al-
Kindi, Razi and Ibn Hazm for controlling worldly grief. 
Methods: This is a library-based study organized as a descriptive-analytic 
method and tries to investigate al-Kindi, Razi and Ibn Hazm’s works on 
basic prevention and treatment of worldly grief. The author declared no 
conflict of interest. 
Results: The findings of this study point to the existence of a rational 
solution, which is matched with religious texts in al-Kindi, Razi and Ibn 
Hazm’s works. Accordingly, al-Kindi, Razi and Ibn Hazm consider 
human mistake in attitude to the world as the main cause of worldly grief. 
In other words, getting engaged in the material issues directs the spirit 
toward grief. At the time of grief, the attitude toward life needs be 
reconsidered. 
Conclusion: Based on the findings if a person can adopt a logical view of 
life in the world and act in the right way, he/she can control the worldly 
grief and replace it with happiness. 
Please cite this article as: Bakhshandeh-Bali A. Changing Attitude toward Life as a Prevention and Treatment of Grief; a Review of Al-Kindi, Razi 






Background and Objective 
One of the issues significantly overlooked in the 
contemporary world is the origin of grief or sadness. 
Due to the crisis that has emerged in contemporary 
epistemology, the origin of grief is limited to human 
appearance and behavior. Current psychological 
knowledge attempts to limit pathology to the 
behavioral and physical aspects of the body and has 
generally forgotten the issue of the self, which can be 
called crisis-induced forgetfulness. What Muslim 
philosophers have suggested in the pathology of grief 
is not merely about behavior, but about its roots. No 
study has compared Al-Kindi, Razi and Ibn Hazm's 
views on the prevention and treatment of grief. 
Methods 
This is a library-based descriptive-analytical study; Al-
Kindi's, Razi's, Ibn Hazm's books, as well as those of 
various commentators were reviewed. Then, different 
views were collected from the exponents and later 
commentators of these two thinkers. To better frame 
the discussion, Al-Kindi's perspective on the control of 
sadness was first discussed, followed by Razi's and Ibn 
Hazm's views.  
Results 
Al-Kindi argues that sadness sometimes arises because 
of one's own will and sometimes outside will. The first 
step is to understand its causes. Another rational 
solution suggested by Al-Kindi for some of the griefs is 
to pay attention to the time when the grief happened. 
As time goes on, the sadness that happens at one time 
will also pass, and one will feel at ease.  
Al-Kindi draws attention to this fact that the sad 
person should not feel destined to death but to take into 
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account the ephemeral nature of grief. Using 
philosophical foundations, Razi outlined ways to 
control sadness. In these solutions, the same path taken 
by Al-Kindy and adds some further points. He believes 
that because sadness disturbs the thought and hurts the 
body and soul of the human being, it is important to 
change one’s attitude toward the material life, which 
deserves attention before suffering from and paying 
attention to the grief.  
According to Ibn Hazm, one of the most important 
ways of controlling sorrow is to pay attention to the 
God of blessings and excellence along with the 
righteous actions for the day of resurrection. He argues 
that one day any human wish will be separated or 
abandoned by the human. That is why living in worldly 
dreams is not permanent, and what lasts is the hereafter 
and happiness in the hereafter. 
Conclusion 
The root of sadness from Al-Kindy’s and Razi’s 
perspectives is the "lack of a love" and "unfulfilled 
wishes", which is caused by mere materialistic 
attitudes. Ibn Hazm also sees this as a departure from 
the happiness. Each of them has tried to divert man 
away from material issues by means of strategies and 
to lead or direct him beyond this world. Al-Kindi and 
Razi also address some psychological issues in their 
approaches to sadness. On the other hand, according to 
Ibn Hazm, the way to the liberation of the human soul 
from materiality has been attended to in more detail. 
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 الملّخص  
الفالسفة املسلمني أن يقدموا حلوال للوقاية من احلزن الدنیوي وعالجه  حاول بعض :خلفية البحث وأهدافه
. افكار الكندي كأول فیلسوف مسلميف  فقد لوحظ هذا األمر املهم. املبادئ العقلیةعلى  اجلذري مع الرتكیز
 ومن هذا. القضیة بتعمق أكثرهذه  لكن الفالسفة اآلخرين مبن فیهم الرازي وابن حزم أيضًا حاولوا معاجلة
على  حزم االندلسي للسیطرةوابن  هذا البحث هو معاجلة آراء الكندي والرازيمن  ، فإن هدف املؤلفاملنطلق
 .احلزن الدنیوي
الدنیوي  وقاية وعالج احلزنإىل  املكتيب بطريقة وصفیة وحتلیلیة ويسعىالبحث  لقد أجري هذا منهجية البحث:
 .أي تضارب يف املصاحل إن مؤلف البحث مل يبلغ عنبن حزم. ازي واوالر كندي ال آراءعلى  مع الرتكیز
افصحت كشوفات البحث عن وجود حل منطقي وبالطبع قابل للتطبیق على النصوص الدينیة يف الكشوفات: 
اخلطأ االيديولوجي للبشر هو أن  فان كاًل من هؤالء يعتقدون ،على ذلك وبناءرازي وابن حزم. الو  آثار الكندي
عند . إن تورط الناس يف املاديات جيعل النفس ان تتصف هبذه الصفةأخرى  للحزن؛ بعبارةالرئیسي  السبب
 .جيب حتلیل موقف الشخص جتاه احلیاةذلك  حدوث
بامكان اإلنسان تبين موقف عقالين حلیاته املادية وأن يتصرف بشكل كان   وفقا لنتائج الدراسة، إذا االستنتاج:
 عنه. احلزن الدنیوي وجيعل السرور بديالً على  سیطريأن  صحیح، فإنه يستطیع
 
 :التالي الترتيب على المقالة استناد يتم
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 الكندي اراء دراسة له، ومعالج الحزن من واق كعامل الحياة، في الموقف تغيير
  األندلسي حزم وابن والرازي
   144-152(:1)6؛1399پژوهش در دین و سالمت.  مجلة 






 مجلة پژوهش در دین و سالمت                                                                                        1399، بهار 1، شمارة 6دورة    
 کند. تبعیت می License (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 Internationalاین کار از مجوز  
147 









 بالی عباس بخشنده
 
 .گروه معارف اسالمی، دانشکدة الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
  a.bakhshandehbali@umz.ac.ir  :نامهیارا؛ بالی عباس بخشنده آقایخطاب به  مکاتبات*
 
 اطالعات مقاله  
 1397شهریور  23 :دریافت
 1397مهر  10 :دریافت متن نهایی
     1397آبان  7 پذیرش:
















 چکیده  
اند با تمرکز بر مبانی عقلی  برخی از فیلسوفان مسلمان تالش نمودههدف: سابقه و 
راهکارهایی برای پیشگیری و درمان بنیادین اندوه یا حزن دنیوی معرفی نمایند. این 
خورد. فیلسوفان  مهم در اندیشة کندی که نخستین فیلسوف مسلمان است به چشم می
تری به این مسئلة مهم  صورت ژرف اند به ش کردهو ابن حزم نیز تال دیگر نظیر رازی
بپردازند. به همین دلیل، هدف مؤلف در این مقاله پرداختن به راهکارهای کندی، رازی 
 . بودو ابن حزم برای کنترل اندوه دنیوی 
لیلی سامان تح-ای است که با روش توصیفی این پژوهش از نوع کتابخانه روش کار:
یشگیری و درمان تا با تمرکز بر آثار کندی، رازی و ابن حزم به پ تالش شدو  یافت
 . گونه تضاد منافعی گزارش نکرده است . مؤلف مقاله هیچبنیادین اندوه پرداخته شود
پذیر بر متون دینی  های پژوهش از وجود راه حل منطقی و البته تطبیق یافته ها:یافته
. بر این اساس، هر یک از کندی، رازی و در آثار کندی، رازی و ابن حزم حکایت داشت
 دانند. به عبارتی دیگر، بینی می ها در جهان ابن حزم عامل اصلی اندوه را اشتباه انسان
شود نفس به این ویژگی متصف شود؛ در  ها در مادیات موجب می درگیر شدن انسان
  .این هنگام باید نگرش به زندگی واکاوی شود
های پژوهش، اگر انسان بتواند از زندگی مادی خود نگرش  یافتهبر اساس  گیری:نتیجه
تواند اندوه دنیوی را کنترل؛ و  درستی گام بردارد می منطقی اتخاذ نماید و در رفتار به
 .سرور را جایگزین آن کند
 :است صورت این به مقاله استناد
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گیری از آن  طور چشم مسائلی که در جهان معاصر بهیکی از 
غفلت شده، خاستگاه اصلی حزن و یا اندوه است. با توجه به 
شناسی معاصر پدید آمده است، ریشة  بحرانی که در معرفت
مسائلی همچون اندوه را در ظاهر انسان و رفتار او خالصه 
کند  شناسی کنونی تالش می کنند. دانش روان می
ی را به حیطة رفتاری و ظاهری بدن محدود کند و شناس آسیب
طور کلی فراموشی کرده است که  موضوعی به نام نفس را به
توان از آن فراموشی با عنوان بحران یاد نمود. ولی آنچه  می
اندوه؛ بررسی  تغییر نگرش در زندگی به مثابة پیشگیری و درمان
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اند،  شناسی اندوه مطرح نموده فیلسوفان مسلمان در آسیب
 اند با توجه صرف به رفتار ظاهری نیست؛ آنها تالش نموده
را به  ناادی، از اندوه افراد بکاهند و آنپرداختن به مسائل غیرم
 آل رهنمون سازند. سوی سالمت روانی ایده
ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی، نخستین فیلسوف عصر 
ایی متفاوت برای کنترل اسالمی، نقش بسزایی در طرح مبن
جمله حزن ایفا نموده است. وی با پیوند این مسئله مشکالت از
صورت بنیادین به کنترل حزن  النفس تالش نموده به علم با
بپردازد و مسیر اصلی زندگی انسان را یادآور شود. آنچه دربارة 
کندی اهمیت دارد، توجه وی به مبانی اسالمی در عصر ترجمه 
است. محمد بن زکریای رازی نیز به راهکارهایی در این باره 
گرو تغییر نگرش در نماید. وی نجات از حزن را در  اشاره می
داند. ابومحمد علی  زندگی و توجه نفس به فراتر از مادیات می
قمری( نیز که از مبانی اندیشمندان  384-456بن حزم )
فلسفی پیشین بهره برده است، در مبانی فلسفی خود از 
ها برده و تالش  هایی نظیر قرآن کریم و روایات بهره سرچشمه
بینی توحیدی در آن  ای توجه کند که جهان نموده به نقشه
گیر است. در نقشة ابن حزم نیز تعلقات مادی موجب  چشم
 در زندگی است. حزن و اندوه 
مسئلة بررسی تطبیقی دیدگاه کندی، رازی و ابن حزم 
دربارة پیشگیری و درمان حزن در هیچ نوشتاری بررسی نشده 
است و سابقه ندارد. با توجه به تأکید این سه بر تعلق به 
گیری حزن؛ و با توجه به اشتراکات بنیادین و  مادیات در شکل
گونه مشکالت مناسب  ینرل اها در کنت همچنین نیاز انسان





 ای تحلیلی،  از  نوع  کتابخانه-این پژوهش  به  روش  توصیفی
های کندی، رازی،  پژوهش هر یک از کتاب است؛ برای انجام
ابن حزم و نیز شارحان گوناگون بررسی شد. بدین منظور، 
نخست مفهوم حزن و مقابل آن یعنی سرور از مراجع 
و « المنیر مصباح»، «العرب لسان»شناسی مانند  واژه
اخذ گردید. سپس، هر یک از آثار کندی که « المفردات»
و « المعتصم باهلل در فلسفة اولی نامة کندی به»عبارت است از 
واکاوی شد. سپس منابع مرتبط با « رسائل فلسفی کندی»
بررسی شد. در ادامه، به اثر مهم « الطب الروحانی»رازی مانند 
 ؛مراجعه« االخالق و السیر فی مداومه النفوس»ابن حزم به نام 
های متنوعی از شارحان و متأخران این دو  سپس، دیدگاه و
د گردآوری شد و نگارش مورد نظر صورت گرفت. اندیشمن
گیری بهتر بحث، ابتدا به دیدگاه کندی دربارة  برای شکل
کنترل حزن پرداخته شد و بعد از آن به دیدگاه رازی و ابن 
  .حزم توجه شد
 
 
. این واژه در (1)حزن در مقابل فرح، به معنای اندوه بسیار است 
. نفس نیز به دلیل (3, 2)لغت به معنای سختی زمین است 
رود  این کلمه در دو معنا به کار می .(4) شود اندوه، سخت می
که یکی برای انسان مناسب و دیگری نامناسب است. معنای 
نخست، حزن در مادیات است که با از دست دادن امور مادی و 
. در آیات (5)گیرد  یا نرسیدن به آنها در انسان شکل می
ات آن گوناگون قرآن کریم حدود چهل و دو مرتبه حزن و مشتق
منفی بیان شده و به پرهیز از صورت  وارد شده که بیشتر آنها به
آن نیز توجه شده است. برای نمونه، در فرازی از کتاب الهی 
ْیطَاِن لَِیْحُزَن المِذيَن آَمُنوا »چنین آمده است:  َا النمْجَوى ِمَن الشم ِإَّنم
ِل اْلمُ  ؛ هر «ْؤِمُنونَ َولَْیَس ِبَضارِِّهْم َشْیًئا ِإالم بِِإْذِن اللمِه َوَعَلى اللمِه فَ ْلَیَتوَكم
خواهد مؤمنان را  آینه نجوا کردن کار شیطان است که می
محزون کند و حال آنکه هیچ زیانی جز به فرمان خدا به آنها 
 . (6) رساند و مؤمنان باید که بر خدا توکل کنند نمی
در روایات متعددی نیز به مذموم بودن حزن دنیوی توجه 
. در مقابل، گاهی حزن در امور معنوی شکل (7)شده است 
های سالک الی الحق در صورت نرسیدن به  گیرد. انسان می
. مولوی در (8)شوند  مقامات عرفانی و کوتاهی در آن، حزین می
ای برای ترقی در سلوک عرفانی  مثنوی معنوی حزن را پله
 گوید: داند و می می
 شاد از غم شو که غم دام لقاست
 (9)ستی ارتقاست پاندر این ره سوی                              
حزن دنیویِ مذموم است که  مسئلة اصلی پژوهش حاضر
بررسی؛ و راهکاری  ی، رازی و ابن حزمد از منظر کندشتالش 
برای کنترل آن ارائه شود. کندی نخستین فیلسوف اسالمی 
ایی متفاوت برای کنترل است که نقش بسزایی در طرح مبن
جمله حزن ایفا نموده است. وی و رازی نجات از مشکالت از
حزن را در گرو ترک تعلقات مادی و توجه نفس به فراتر از 
دانند. ابن حزم نیز که از مبانی اندیشمندان فلسفی  مادیات می
هایی  پیشین بهره برده است، در مبانی فلسفی خود از سرچشمه
ای  ده به نقشهها برده و تالش نمو نظیر قرآن کریم و روایات بهره
چشمگیر است. در بینی توحیدی در آن  توجه کند که جهان
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خاستگاه حزن از نگاه کندی نفس انسانی است که گاهی 
نفس انسان در دو حالت حزین . (10)شود  متمایل به حزن می
حزن یا به دلیل از دست دادن »شود که عبارت است از:  می
چیزهایی است که مورد عالقه هستند و یا به این سبب رخ 
طبق  .(11)« یابد دهند که فرد به آرزوهای خود دست نمی می
دو ریشة « تحقق نیافتن مطلوب»و « فقدان محبوب»این بیان، 
شناختی و  روند. یکی از اصول روان اصلی حزن به شمار می
روش گام به »یا « اصل تدریج»ها  تربیتی در کنترل آسیب
چک و مشخص ها در آن با درجات کو است که محرک« گام
وشتارش دربارة کنترل حزن . کندی در ن(12)یابند  تغییر می
شناسی و درمان آن  ه و بر آسیببه این اصل توجه کامل داشت
 .(13)کند  صورت تدریجی تأکید می به
 راهکارهای کنترل
حلی اجمالی و پس از آن   کندی در کتاب مذکور به بیان راه
کند که دربارة راه دوم به نکاتی  راه حلی تفصیلی توجه می
د؛ وی معتقد است گاهی حزن به سبب ارادة کن چند اشاره می
آید و گاهی ارادة غیر در آن دخالت  خود شخص به وجود می
دارد. در گام نخست باید سبب بروز آن درک شود. در حالت 
اول، شخص باید تصمیم بگیرد جلو آن را بگیرد و ارادة خود را 
توان  تغییر دهد. در حالت دوم، دو قسم متصور است: گاهی می
دیگری پرهیز کرد که در این صورت باید این کار اتفاق  از
بیفتد تا حزن پیشگیری یا درمان شود. ولی اگر نتوان از آن 
پرهیز نمود از اختیار شخص خارج است و در این صورت نیز 
در این صورت،  .حزن معنایی ندارد و کاری خالف عقل است
 حزن به دلیل اختیار کاری است که مقدور شخص نیست و
  .(14)ای نخواهد داشت  هیچ فایده
یکی دیگر از راهکارهای عقلی کندی برای برخی      
هایی که اتفاق افتاده، توجه به زمان حزن است. با توجه  حزن
افتد نیز خواهد  به گذر زمان، حزن که در یک زمان اتفاق می
کند. کندی به  گذشت و انسان آرامش و راحتی را احساس می
محکوم به دهد که فرد حزین نباید خود را  این نکته توجه می
فنا بداند بلکه واقعیت گذر حزن را نیز باید مد نظر داشته باشد 
شود که خدای تعالی هر  . وی در این قسمت یادآور می(14)
شان مجهز نموده است تا مثالً  یک از مخلوقات را به نیازمندی
تواند بر خودش  د. حیوان نمینبر حیوان سیطره داشته باش
حکم نماید و جاهل به آموزش است. از سویی دیگر، 
ها همة همّ  های انسان پایانی ندارد و برخی انسان نیازمندی
دهند که مالک آن نیستند و  خود را به اموری اختصاص می
. برای رسیدن به این (15)شوند  ها از او جدا نمی رو، اندوه ازاین
نتیجه، راه رسیدن به خردورزی که استفاده از منطق و فلسفه 
 .(16)کند  می است نیز نقشی مهم ایفا
کند.  ها از دنیا را به کشتی تشبیه می کندی عبور انسان
که با هستند کنند مانند کسانی  کسانی که در دنیا زندگی می
ها پیاده  را در یکی از ساحل ناکنند. مالح آن کشتی سفر می
شتی پیاده از ک ناند تا زاد و توشه جمع نمایند. آنک می
خرند و به کشتی باز  مایحتاج خود را می شان شوند و برخی می
گردند ولی برخی دیگر بیش از حد مشغول این امور  می
آالم نفسانی و اندوه را به شوند. نباید به هر آنچه که شما  می
جمله جمع کردن اموال و فرو رفتن در شهوات کشاند از می
  .(17)مشغول شد 
یکی دیگر از نکات مهمی که وی به آن توجه دارد، تفکر و 
فعالیت در جهت پیوستن به عوالم فراتر از ماده است. 
همیشگی هستند و فقدان  کندیهای عقلی از نگاه  محبوب
ها به آنها دل  های مادی که انسان ندارند. در مقابل، محبوب
وید: گ رسند. وی می اند و روزی به پایان می بندند موقت می
هایمان را  ها و مطلوب پس اگر خواهان آن هستیم که محبوب»
از کف ندهیم، باید عالم عقلی را مشاهده کنیم و در 
های خویش در آن عالم  ها و مملوک جوی محبوب و جست
 .(14)« باشیم
 دیدگاه رازی 
یکی از اندیشمندانی که در آثارش به موضوع حزن پرداخته، 
اش به  محمد زکریای رازی است. وی میان برخی آثار فلسفی
 کند. تعادل در قوای نفس و پرهیز از افراط یا تفریط توجه می
داند که در اثر فقدان محبوب  حزن را عرضی عقلی می رازی
آید. مراد همان اندوه و حالت افرادی است که در  پدید می
  .(18)برند  فقدان محبوب به سر می
 راهکارهای کنترل
با استفاده از مبانی فلسفی راهکارهایی برای کنترل حزن رازی 
کند. در این راهکارها همان مسیر کندی را در پیش  بیان می
افزاید. وی معتقد است به دلیل اینکه  گرفته و مواردی را می
آزارد؛  کند و جسم و روح انسان را می غم اندیشه را آشفته می
ای برای کنترل آن  بنابراین، سزاوار است در حد امکان چاره
اندیشیده شود. به عقیدة او برای حل بنیادین آن باید به نفس 
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برای کنترل حزن باید به دو مرحلة پیش از حزن و پس از آن 
توجه نمود. تغییر نگرش دربارة زندگی مادی نکتة مهمی است 
دهد که قبل از حزین شدن  که مانند کندی به آن توجه می
ها را  محبوب باید مد نظر قرار بگیرد. به همین دلیل، باید شمار
 کاهش داد تا پس از فقدان آنها حزن پدید نیاید. 
محوری در  یکی دیگر از راهکارهای رازی، پرهیز از تک     
است ها است. تفکر در ناپایداری مادیات نکتة مهمی  محبوب
، توجه به این نکته که کند؛ همچنین که وی به آن توجه می
 های جهانِ ویژگیفقدان محبوب برای همة مردم؛ و یکی از 
ها مدیریت کافی  محدود است. به همین دلیل باید در محبوب
 .(20)داشت تا در فقدان آنها حزن به سراغ انسان نیاید 
 دیدگاه ابن حزم
ابن حزم که در نقد آرای پیشینیان متبحر بود، یکی از 
داند. وی  ترین علل مسائلی مانند اندوه را نفس انسان می مهم
ها و  در تعریف اندوه به معنایی گسترده که شامل سختی
. محمد (21)کند  شود اشاره می های زندگی می گرفتاری
حالت فشار »عثمان نجاتی معتقد است اندوه از منظر ابن حزم 
، حسرت، خشم، پستی، تنهایی، و تنگی و رنج ناشی از حزن
گیری، خواری، سبکی، ناتوانی، بیچارگی و مشغولیت  گوشه
های  (. وی که به تجزیه و تحلیل بیماری22است )« فکری
پردازد، کتابی با عنوان  روانی برای رسیدن به علل آنها می
تألیف نموده و به این « اخالق و السیر فی مداومه النفوس»
الفصل »ابن حزم در کتابی دیگر به نام موارد پرداخته است. 
به قوای نفس اشاره کرده و معتقد « فی الملل و االهواء و النحل
تواند بین فضائل و رذائل  است یکی از آن قوا عقل است که می
 (.23تمییز گذارد و آن را به سوی اعتدال هدایت نماید )
 راهکارهای کنترل
های کنترل  ترین راه طبق دیدگاه ابن حزم اندلسی یکی از مهم
اندوه توجه به خدای تبارک و تعالی به همراه عمل صالح در 
های دینی که دنیا را  آموزهجهت معاد است. وی با توجه به 
دانند، به عمل برای آخرت تأکید  پذیر می شدنی و زوالنابود
کند که هر یک از آرزوهای انسان روزی از  دارد و استدالل می
کند. به همین  انسان آن آرزو را رها می شود و یا او جدا می
دلیل زندگی در آرزوهای دنیوی ماندنی نیست و آنچه ماندنی 
 (.24است، آخرت و سعادت در آن است )
 مرغ پرنده چو ماند در زمین 
 (25)باشد اندر غصه و درد و حنین                                
شود شخص در  فاصله گرفتن از سعادت اخروی موجب می
های جهان مادی متمرکز شود و مقابل سرور و لذت  محدودیت
هایی ذاتی  تحقیقی زندگی کند؛ جهانی که دارای محدودی
بینی درست دربارة زندگی در  است. بنابراین، داشتن جهان
تواند انسان را به هویتی جامع و دینی که  جهان مادی می
برساند و حزن را  (26)اندیشمندان گوناگون بر آن تأکید دارند 
معنای عبارات ابن حزم این نیست که انسان باید  کنترل نماید.
بلکه وی معتقد است  ،به انزوا برودزندگی مادی را رها کند و 
هدف اصلی باید سعادت اخروی باشد تا اندوه کاهش یابد. به 
انسان عالوه بر استفاده از حواس ظاهری که  ابن حزمعقیدة 
کند، از این ابزارها باید به  آیات قرآن کریم آن را تأیید می
شناخت حق تعالی و شناخت بهترین مسیر برای زیستن 
 (. 27بپردازد )
رسد  یکی دیگر از اندیشمندان مسلمان که به نظر می
بهترین ترسیم از وضعیت انسان در جهان مادی و راه رسیدن 
در آثارش ذکر نموده،  را به سعادت اخروی و دوری از اندوه
(. وی مانند کندی، 29-28شیخ شهاب الدین سهروردی است )
نی های طوالدنیای تاریک و آرزورازی و ابن حزم بر ترک 
های رمزی خواننده را به  کند ولی با تمثیل مدتش تأکید می






به دو « حزن» توان گفت آمده می دست های به بر اساس یافته
کاربرد دارد که مسئلة « حزن معنوی»و « حزن مادی»معنای 
براین، آنچه در اندیشة  حاضر دربارة مورد نخست است. عالوه
خورد، نگرش توحیدی  به چشم میابن حزم کندی، رازی و 
است که در مسئلة پیشگیری و درمان حزن مادی از آن  ناآن
 یی معرفی نمایند.اند راهکارها بهره گرفته و تالش نموده
و « فقدان محبوب»ریشة حزن از نگاه کندی و رازی 
است که با نگرش مادی صرف شکل « تحقق نیافتن مطلوب»
نیز این نگرش را مایة دور شدن از سرور ابن حزم گیرد.  می
اند با راهکارهایی انسان را  تالش نموده ناهر یک از آن داند. می
از امور مادی فاصله دهند و کمی به سوی عوالم فراتر هدایت 
نمایند. کندی و رازی در راهکارهایی که دربارة حزن مطرح 
شناختی نیز توجه دارند. از  کنند، به برخی مسائل روان می
 به رهاییسویی دیگر، با توجه به مبنای ابن حزم، راه رسیدن 





نبود منابعی مستقل  های پژوهش حاضر یکی از محدودیت
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الش شد به مسئلة ابن حزم بررسی شود. به همین دلیل، ت





با توجه به اهمیت موضوع کنترل اندوه و طرح این بحث به 
شود برخی از مراکز  ی، پیشنهاد میای در علوم عقل صورت ریشه
تری  های عمیق پژوهشی مرتبط با این موضوعات به پژوهش
هایی  برگزاری همایشبراین،  دربارة این مهم بپردازند. عالوه







پژوهش  نیا دنیکه در به ثمر رس یکسان مةمؤلف مقاله از ه
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